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ABSTRAKT
Bota në përgjithësi, përgjatë viteve është njohur dhe është përballur me kriza të shumta si në
aspektin politik, ekonomik, kultoror e atë të sigurisë. Të gjitha qeveritë e shteteve më të fuqishme
të botës kanë bërë përherë përpjekje të shumta në përmirësimin, zhvillimin dhe sigurimin e
stabilitetit për qytetarët e tyre. Por kur them këtë kam parasysh që kjo nuk ka qenë dhe akoma nuk
është fare e lehtë, e kjo ka rrjedhur si rezultat i vështirësive në fushën e bashkëpunimit ndërmjet
shteteve e organizatave më të fuqishme botërore. Në këtë punim diplome, theksi im do jetë
pikërisht në këtë fushë por duke vënë në spikamë relacionin, bashkëpunimin, fuqizimin e
mardhënieve ndërmjet shteteve dhe organizatave botërore me theks të veҫantë BE – NATO, si një
ndër bartëset kryesore për rrjedhën dhe mbarëvajtjen e proceseve të ndryshme përgjatë dekadave.
Ne jemi dëshmitarë nëse jo fizikisht, atëherë kemi lexuar apo dëgjuar për luftrat dhe konfliktet e
vazhdueshme ndërmjet popujve dhe shteteve të ndryshme. Prandaj, bota dhe njerëzimi kanë pasur
nevojë për organizata apo të themi “organe” ligjore, të atilla të cilat do të mundësonin që bota të
ndihet në një farë forme e sigurtë për jetën dhe ardhmërinë e tyre, e kjo sidomos vjen në shprehje
dekadave të fundit duke pasë parasysh kërkesat e ndryshme të njeriut, fillimisht për sigurinë e
ekzistencës së tij e të mos flasim për laramaninë e kërkesave apo kushteve me të cilat bota është
ballafaquar përgjatë shekujve. Një shtet është i obliguar t’i ofrojë qytetarit të tij mbrojtje dhe të
garantoj siguri për jetën e tij por, duke pasë parasysh faktin që shteti nuk është ҫdoherë i gatshëm
apo i aftë në menagjimin apo ballafaqimin e krizave të ndryshme, janë themeluar dhe ekzistojnë
organizata të tilla që mundësojnë këtë dhe të cilat rregullohen me ligje, traktate apo kushtetuta
unike me të cilat mbulojnë dhe arsyetojnë fushëveprimtarinë e tyre. Formimi i NATO-s dhe
Bashkimit Evropian-BE, si dy fuqi botërore aktuale mund të thuhet lirshëm që ka ardhë pikërisht
si pasojë e konflikteve të vazhdueshme dhe vështirësive të fuqive botërore për menagjimin dhe
zgjidhjen e këtyre konflikteve. Patjetër që në këtë aspekt dhe jo vetëm, rol shumë të rëndësishem
kanë pasur dhe kanë personalitete të ndryshme, apo thënë më mirë krerë të shteteve më të fuqishme
të botës. Them këtë pasi që, ka qenë pikërisht guximi dhe forca e tyre që ka bërë që iniciativa të
tilla të ndërmirren me qëllimin të ofrimit të stabilitetit vendor e atij ndërkombëtar.

I

FALENDERIME

Për realizimin e suksesshëm të kësaj teme falenderoj familjen time, për përkrahjen e tyre gjatë
gjithë kohës së studimeve të mija të deritanishme dhe udhëheqësin e kësaj teme, Prof.Dr Bekim
Maksuti për asistencën dhe për kontributin e tij në mbarëvajtjen e këtij punimi. Ju faleminderit

Erza Salihu
Nëntor, 2017
Prishtinë

II

PЁRMBAJTJA

FJALORI I TERMAVE ............................................................................................................. IV
1

HYRJE ................................................................................................................................... 1

2

SHQYRTIMI I LITERATURЁS ........................................................................................ 3
2.1

Formimi i Bashkimit Evropian dhe Nato – së .................................................................. 3

2.1.1

Zgjerimi i BE – së dhe Nato – së .............................................................................. 9

2.1.2

Kundërpërgjigje apo nevojë .................................................................................... 12

2.2

Zhvillimi i marëdhënieve BE – Nato në periudha kohore ............................................. 14

2.2.1

Marëdhëniet BE – Nato, periudha 1990 – 9/11/2001 ............................................. 17

2.2.2

Ndikimi i marëdhënieve BE- Nato në vendet Ballkanike ....................................... 20

2.2.3

Marëdhëniet bashkëkohore BE – Nato ................................................................... 22

2.3

Bashkëpunimi BE – Nato, ndikimi – suksesi – dështimi në zgjidhjen e konflikteve në

fushën e sigurisë ........................................................................................................................ 23
2.3.1

Organizatat më të njohura terroriste – Problem global dhe bashkëpunim i

domosdoshëm ....................................................................................................................... 25
2.3.2

Sulmet Kibernetike – Armë “modern” në fushën e sigurisë ................................... 27

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT........................................................................................... 29

4

METODOLOGJIA ............................................................................................................. 30

5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME ..................................................................... 31

6

REFERENCAT ................................................................................................................... 32

III

FJALORI I TERMAVE

BE – Bashkimi Evropian
BRSS – Bashkimi i Republikave Sovjetike Socialiste
EU – Europian Union
FARC – Forcat e Armatosura të Kolumbisë
NATO – The North Atlantic Treaty Organization
KEE – Komunitetin Ekonomik Evropian
OSBE – Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
OKB – Organizata e Kombeve të Bashkuara
PE – Parlamenti Evropian
PBB – Bruto Produkti per Koke Banori
SHBA – Shtetet e Bashkuara të Amerikes
NAC – Keshilli i Atlantikut Verior
DPC – Komiteti i Planifikimit të Mbrojtes
NPG – Grupi i Planifikimit Bërthamor
GJED – Gjykata Evropiane e Drejtësisë
MAP – Planit të Veprimit për Anëtarësimin
KFOR – Kosovo Force
UNMIK – United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
EULEX – The European Union Rule of Law Mission in Kosovo

IV

1

HYRJE

Në këtë kapitull do të paraqitet një pamje e përgjithshme në pika të shkurta për punimin dhe
qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera do të kemi një përmbledhje të asaj se për ҫfarë bënë fjalë
ky punim.
Shumë njohës së problematikës së mardhënieve ndërkombëtare me akcent të posaçëm, të
mardhënieve ndërmjet organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare duke përfshirë edhe ato
rajonale, ndajnë mendime të njejta edhe me liderët dhe përfaqësuesit e vendeve më të zhvilluara
të kontinentit të vjetër por edhe vendeve transatlantike se mardheniet ndërmjet dy protagonistëve
kryesorë Bashkim Evropian dhe NATO kanë kaluar nëpër faza të ndryshme duke u ballafaquar me
sfida nga më të papriturat.
Me rëndësi të veçantë në këtë hulumtim është përgjigja në pyetjen se çfarë paraqet në të vërtetë
bashkëpunimi Bashkim Evropian - NATO.
Jemi të sigurtë se kësaj pyetje janë munduar t’i përgjigjen dhe elaborojnë në mënyra të veçanta
edhe shumë studiues të fushave të ndryshme duke filluar nga mardheniet ndërkombëtare, e deri
tek siguria dhe bashkëpunimi si sfera të ndara. Për një hulumti më të saktë dhe të detajuar e kemi
patjetër të elaborojmë shkurtimisht ku qëndrojnë shkaqet në themelimin e të dy organizatave
ndërkombëtare me interes për ne. Dështimi i një organizate siç ishte Lidhja e Kombeve dhe
zhvillimet e reja në arenën ndërkombëtare (Lufta e Dytë Botërore) solli nevojën për revidimin e
disa nismave të më hershmë të cilat u konkterizuan me forësimin e disa organizatave
ndërkombëtare, që në fund nuk aritën të jenë garancë të paqës dhe sigurisë ndërkombëtare. Shfaqjet
e shkatërimeve masive, vrasjeve, ekzodit dhe të tjera, që kishte sjellë Lufta e Dytë Botërore, ishin
arsye plus për nisma të reja, që do të kishin për detyrë mu problemin e parandalimit të këtyre
dukurive destruktive për njerzimin. Iniciativat e tila të ngacmuara nga fuqitë botërore të para dhe
të dala nga Lufta e Dytë Botërore do të hamonizohen në qëndrimete e tyre dhe më 26 Qershor
1945 do të formohen Kombet e Bashkuara. Mirëpo, qysh nga momentet e para të formimit të OKB
ishin shfaqur edhe dilemat dhe ambicjet e fshehura të disa shteteve të mëdha dhe fituese të Luftës
së Dytë Botërore. Miratimi i Kartës së OKB dhe vendosja e disa aspekteve juridike të papara dhe
pasprovuara deri më atëherë në mardheniet ndërkombëtare, la dyert hapur për krijimin e
1

organizatave dhe institucioneve rajonale që më vonë do të zhvilloheshin në përmasa
ndërkombëtare, të cilat në një farë mënyrë duhet të ishin amorizues dhe ndihmës të OKB në
sprovimin më sfidat nga më të ndryshmet siç ishin konfliktet dhe baraspeshat. Siguria kolektive
do të jetë instrumenti më adekuat i përdorur nga SHBA-të dhe aleatët e saj në sajimin e problemit
të sigurisë dhe paqës personale (të shteteve aleate) duke proklamuar siguri dhe paqë
ndërkombëtare. Në titujt në vijim do të përqëndohemi konkretisht në fillet dhe formimin e Unionit
apo Bashkimit Evropian dhe NATO-s, si dhe mardhëniet e tyre nëpër faza të ndryshme të
zhvillimit.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURЁS

Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë punimit
në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë nje sere te gjere te
hulumtimeve, teorive, analizave, diskutimeve, shkrimeve e debateve te cilat jane bere per rreth
kesaj teme.
2.1

Formimi i Bashkimit Evropian dhe Nato – s

NATO lindi në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore, nga viti 1945-1949. Krijimi i kësaj tashmë
superfuqie botërore, u diktua nga rrethanat e presionit më të madh të asaj kohe si atij politik,
ekonomik e ushtarak të Bashkimit Sojetik mbi demokracitë Perëndimore (Organizatat
Nderkombetare, f.147).
Firmosja e të ashtuquajturit Pakti i Atlantikut të Veriut (North Atlantic Treaty Organization) apo
NATO ndodhi në Washington më 4 prill 1949, e cila njëherit shënoi edhe themelimin më të
rëndesishëm në maredhëniet euro-atlantike. E këtu përmdendim edhe faktin që, nënshkrimi i ketij
pakti u bë saktësisht një vitë pas prezantimit të Planit Marshall (prill 1948), i cili pati për ndryshe
nga ky i pari funksion tërësisht ekonomik.
Shtetet themeluese të kësaj organizate fillimisht ishin 12, ku dhjetë nga to ishin shtete europiane
ndërsa dy të tjera shtete amerikano veriore e ato ishin: Belgjika, Britania e Madhe, Danimarka,
Franca, Holanda, Italia, Islanda, Luksemburgu, Norvegjia, Portugalia, Kanada dhe Shtetet e
Bashkuara të Amerikes. Kjo organizatë ka krijuar një sistem të mbrojtjes kolektive ku vendet
anëtare të Nato-s, ҫdoherë përmendin faktin që, një sulm i armatosur ndaj njërit konsiderohet si
sulm ndaj të gjithëve dhe nëse kjo do ndodhte ata janë të gatshëm të vijnë në ndihmë të
menjëhershme të njeri-tjetrit. (North Atlantic Treaty Organization – Founding Treat)
Parimisht, Nato u krijua për të kundërshtuar zgjerimin e Bashkimit Sovjetik, komunizmin që pas
luftës dëshironte të zgjeronte ndikimin e tij në Evropë. Duhet ta bëjmë të qartë se, Nato u inicua
nga Evropa Perëndimore dhe jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U krijua për t’i shërbyer
arkitekturës evropiane të sigurisë e mbrojtjes në kushtet e Luftës së Ftohtë, ndërsa, SHBA-të dhe
Kanadaja ishin mbështetëse të këtij procesi. Tradicionalisht Nato ka theksuar qëllimin kryesor e të
qenit "një roje e lirisë, trashëgimisë së përbashkët dhe civilizimit të anëtareve duke promovuar
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stabilitet dhe mirëqenie në zonën e Atlantikut të Veriut". Synimet themelore të NATO-s janë:
mbrojtja e lirisë, trashigimia e përbashkët dhe civilizimi i anëtareve të sajë duke e mbështetur
stabilitetin dhe mirëqenien në zonën veri-atlantike
Përderisa, qëllimet kryesore të themelimit të kësaj organizate Nato-s ishin: Kundërvënia ndaj
ndikimit të Bashkimit Sovjetik në Evropë. Shtetet nënshkruese të Traktatit te përkushtohen për të
mbrojtur lirinë dhe sigurinë e ndërsjelltë me mjete politike dhe ushtarake. Themeluar nga
demokracite perëndimore kapitaliste, në periudhën e Luftës së Ftohtë dhe ndarjen e ashpër të botës
në dy sisteme politike qëllimet parësore duhej te ishin: mbrojtja kolektive e anëtarëve të saj dhe
mbajtja e një paqeje demokratike në zonën e Atlantikut të Veriut. E në anën tjeter disa autorë
komunistë pretendonin se: Nato ishte krijuar për të penguar rrezikun dhe agresionin komunist apo
për të penguar përparimin e socializmit duke u bazuar në preambulën e Marrëveshjes, në të cilen
theksohet se: kjo aleancë bazohet në trashëgimininë e përgjithshme dhe në qytetërimin e popujve.
Ndërsa, parimet themelore të NATO-s që nga themelimi e edhe në ditete e sotme qëndrojnë: Nato
është organizatë e cila mbron lirinë dhe sigurinë e anëtarëve të saj, duke përdorur mjete politike e
ushtarake në përputhje me qëllimet e parimet e Kartës së OKB-së.
NATO është bashkim shtetesh që i lidhin vlerat e përbashkëta të tilla si demokracia, liria vetanake,
sundimi i ligjit si dhe vendosmëria per ti ruajtur këto vlera në qdo rast cenimi. Parimi vendimtar
dhe kryesor i Natos është parimi i mbrojtjes së përbashkët, të cilen e kam përmendur edhe më sipër
dhe është i cekur specifikisht në nenin V të traktatit të Atlantikut.
Nato është një forum, ku të gjithë anëtarët këshillohen me njëri tjetrin dhe marrin vendime të
përbashkëta në lidhje me ҫështjet e sigurisë të të gjitha shteteve anëtare. Nato është organizatë
ndërqeveritare brenda së cilës shtetet anëtare ruajnë sovranitetin e pavarsisë së tyre. Nato është
mishërim i lidhjes Transatlantike që mban paprekur sigurinë brenda Evropes e Amerikes së Veriut.
Mjetet me anën e të cilave Nato përpunon politikën e saj të sigurisë përfshijnë, zhvillimin e
mbajtjen e vazhdueshme të aftësive ushtarake vetiake e të përbashkëta të shteteve anëtare.
Dhe ne fund është e ditur që, Aleanca mbetet e hapur për anëtarë të rinj mirëpo këto vende
aspiruese duhet të jenë vende që kanë vullnet e janë të aftë të ndihmojnë për sigurinë e hapesires
së Atlantikut të Veriut dhe anëtarsimin e të cilëve e mbeshtetin në mënyrë të njëzeshme të gjithë
vendet anetare. (North Atlantic Treaty Organization – Membership Action Plan)
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Institucionet kryesore të NATO-s të cilat kanë për detyrë të formësojnë politikën dhe strategjinë e
Aleancës në të gjitha veprimtaritë e saj janë: Keshilli i Atlantikut Verior (NAC), Komiteti i
Planifikimit të Mbrojtjes (DPC) dhe Grupi i Planifikimit Bërthamor (NPG). Përderisa Sekretari i
Përgjithshëm i Nato- së është zëdhënësi kryesor i NATO-s dhe kreu i shtabit ndërkombëtar. Në
kuadër të Institucioneve dhe mekanizmave të cilat i shërbejnë NATO-s janë: Shtabi ndërkombëtar,
Komiteti Ushtarak, Komandat Ushtarake, Forcat e Armatosura, Asambleja Parlamentare, Shoqata
e Atlantikut të Veriut.
Si organizatë rajonale me përgjegjësi botërore, deri më tani Nato ka ndërmarr disa misione
operacionale. Nga viti 1990 e deri më tani Nato ka zhvilluar kryesisht intervenimet e saj ne Ballkan
dhe në disa vende të Lindjes së Mesme si: Bosnje e Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Afganistan,
Irak, Libi. (North Atlantic Treaty Organization – Crisis Management Operations). Mesi i viteve
1945 dhe 1950, mund të themi qësolli disa burrshtetas mjaft të guximshëm si Robert Shuman,
Adenauer, Alcide de Gasperi dhe Winston Churcill të cilët kishin si synim t’i mbushnin mendjen
popujve të tyre për të hyrë në një epokë të re. Struktura të reja do të themeloheshin në Evropën
Perëndimore, të bazuara në interesat e përbashketa dhe të themeluara në bazë të marrëveshjeve të
cilat do të garantonin sundimin e së drejtes dhe barazine në mes të shtetëve. Guri i themelit për
krijimin e Bashkimit Evropian u vendos nga Ministri i Jashtëm Francez Robert Schuman, në
deklaratën e tij të 9 majit të vitit 1950, në të cilën ai parashtroi idenë e përpunuar më parë me Jean
Monnet për bashkimin e industrive evropiane të qymyrit dhe çelikut. Sipas tij, kjo do të përbënte
një nismë historike për ndërtimin e një “Evrope të organizuar dhe vitale”, pa të cilën paqja në botë
do të ishte e pamundur. Plani Schuman u bë realitet me nënshkrimin në Paris të Traktatit
Themelues

të

Komunitetit

Evropian

të

Qymyrit

dhe

Çelikut

më

18.04.1951.

Në nënshkrimin e traktatit merrnin pjesë Gjermania, Franca, Belgjika, Italia, Holanda, dhe
Luksemburgu. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm erdhi disa vjet më vonë me Traktatet e Romës, të
25 marsit të vitit 1957, të cilat krijuan Komunitetin Ekonomik Evropian dhe Komunitetin Evropian
të

Energjisë

Atomike

–

EUROATOM.

(European

Union,

EU

law)

Këto komunitete filluan nga puna me hyrjen në fuqi të traktateve më 1 janar të vitit 1958. Krijimi
i Bashkimit Evropian me Traktatin e Mastrihtit shënoi një hap te mëtejshëm në rrugën e bashkimit
politik të Evropës. Megjithëse ky traktat u nënshkrua më 7 shkurt të vitit 1992, një numër
pengesash gjatë procesit të ratifikimit (miratimi nga qytetarët e Danimarkës vetëm pas një
referendumi të dytë ; procesi gjyqësor në Gjermani për deklarimin antikushtetues të miratimit)
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bënë që Traktati të mos hynte në fuqi deri më 1 nëntor të vitit 1993. Traktati i Mastrihtit i referohet
vetvetes si “një fazë e re në procesin e krijimit të bashkimit akoma më të ngushtë ndërmjet popujve
të Evropës”.BE-ja ka arritur shumë që nga krijimi i vet në vitin 1950. E ka themeluar tregun e
vetëm të mallërave dhe shërbimeve që përfshin 28 vende me rreth 500 milionë qytetarë, të cilët
janë të lirë të lëvizin dhe të vendosen aty ku dëshirojnë. Krijoi valutën e përbashkët – euron, tani
një nga valutat kryesore në botë e cila e bën tregun e vetëm më efikas. BE-ja është gjithashtu
furnizuesi më i madh botëror i programeve për zhvillim dhe ndihmë humanitare.
BE-ja kryeson luftën kundër ndryshimit të klimës dhe pasojat e këtyre ndryshimeve; meqë e ka
per qellim qe të rritet, ju ndihmon vendeve fqinje të përgatiten për anëtarësim në BE; është duke
bërë ndërtimin e një politikë të përbashkët të jashtme, e cila do të ndihmojë në shtrirjen e vlerave
evropiane në mbarë botën. Suksesi i këtyre ambicieve varet nga aftësia për të marrë vendime
efikase dhe në kohë, si dhe aftësia për t´i implementuar ato mirë. (Bashkimi Evropian sqaron – Si
funksionon Bashkimi Evropian, Zyra e Publikimeve të Bashkimit Evropian, Luksemburg, Qershor
2013)
BE-ja ka azhurnuar dhe ka shtuar rregullisht traktatet për të siguruar politikë dhe vendim-marrje
efektive. Traktati i Parisit, i cili themeloi Këshillin Evropian për Thëngjill dhe Çelik, u nënshkrua
në Paris më 18 prill 1951 dhe hyri në fuqi në vitin 1952. Traktati skadoi në vitin 2002.Traktatet e
Romës që themeluan Komunitetin Ekonomik Evropian (KEE) dhe Komunitetin Evropian për
Energji Atomike (Euratom), u nënshkruan në Romë më 25 mars 1957 dhe hynë në fuqi në vitin
1958. Akti i përbashkët Evropian u nënshkrua në shkurt 1986 dhe hyri në fuqi në vitin 1987. Ai
ndryshoi Traktatin e KEE-së dhe trasoi rrugën për kompletimin e tregut të vetëm. Traktati i
Bashkimit Evropian - Traktati i Mastrihtit - u nënshkrua në Mastriht më 7 shkurt 1992 dhe hyri në
fuqi në vitin 1993. Ai themeloi Bashkimin Evropian, i dha Parlamentit më tepër kompetenca në
vendim-marrje dhe shtoi fusha të reja të politikave për bashkëpunim. Traktati i Amsterdamit u
nënshkrua më 2 tetor 1997 dhe hyri në fuqi në vitin 1999. Ai i ndryshoi traktatet e mëparshme.
Traktati i Nicës u nënshkrua më 26 shkurt 2001 dhe hyri në fuqi në vitin 2003. Ai modernizoi
sistemin institucional të BE-së, që të mund të vazhdojë të punojë me efikasitet pas valës së re të
shteteve anëtare në 2004. Traktati i Lisbonës u nënshkrua më 13 dhjetor 2007 dhe hyri në fuqi në
vitin 2009. Ky traktat thjeshtësoi metodat e punës dhe rregullat e votimit, krijoi pozitën e
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Presidentit të Këshillit Evropian dhe prezantoi struktura të reja me qëllim që të bëjë BE-në aktor
më të fuqishëm në skenën botërore. (European Union, EU treaties)
U deshën shumë procese e shumë rrugë që pas shumë vitesh te arrihej krijimi i konceptit të
Bashkimit Europia, bashkim ky i cili ka ende shumë rrugë për të bërë në drejtim të afirmimit të
tij në skenat ndërkombëtare. Bashkimi Europian është sot një “shtet” i madh, i përbërë nga 28
shtete anëtare. Ai ka simbolet e veta: flamurin dhe himnin e tij. Rruga e tij drejt forcimit të
objektivave të arritura dhe arritjes së objektivave të reja perkunder afirmimit te tij si fuqi
nderkombetare kerkon akoma mund dhe punë.
Nje tjeter aspekt i cili domodsoshmërisht kërkon një shtjellim sado të shkurter janë edhe
Institucionet e BE - së, organe këto të cilat funksionojnë në kuadër të kësaj superfuqie
botërore.Atëherë fillimisht do flasim për Këshillin Evropian.
KE lindi nga Samitet e Kryetarëve të Shteteve dhe të Qeverive të vendeve anëtare. Në Samitin e
Parisit të mbajtur në dhjetor 1974, u vendos që këto takime të mbaheshin tri herë në vit dhe të
merrnin emrin Këshill Evropian. Në vitin 1987, Akti i Përbashkët Evropian e bëri Këshillin
Evropian pjesë të strukturës institucionale të Komunitetit. Kryetarët e shtetëve dhe të qeverive, si
dhe Presidenti i Komisionit takohen rregullisht të paktën dy herë në vit. Ata shoqërohen nga
Ministri i Jashtëm si dhe një Anëtar i Komisionit. Funksioni themelor i Këshillit Evropian është
përcaktimi i drejtimeve kryesore politike për integrimin Evropian.Përderisa kur flasim për
Këshillin e Ministrave duhet ta kemi të qartë se ekziston dallimi ndermjet tij dhe Këshillit
Evropian ani pse këto dy institucione janë të lidhura ngusht në mes veti. Në fakt , Këshilli Evropian
nuk konsiderohet institucion i BE-së. Këshilli Evropian përbëhet nga kryetarët e shtetëve dhe të
qeverive, të cilat takohen dy herë në vit. Tubimet e Këshilit Evropian quhen Samite. Roli i Këshillit
Evropian është i përqendruar kryesisht në përcaktimin e kahjes politike të BE-së Ky institucion
ekziston nga vitit 1974, kur u miratua propozimi i Zhiskar D'Estenit, që udhëheqësit e shteteve të
takohen në formë dhe në mynyrë të rregullt për të diskutuar çështjet e bashkësisë që kanë të bëjnë
me politiken e jashtme. Kurse Këshilli i Ministrave , ekziston që nga themelimi i BE-së. (European
Union, Council of the European Union)
PE - origjina e Parlamentit Evropian fillon në vitet 50-të me traktatet themeluese. Parlamenti
Evropian përbëhet nga 730 deputetë, të cilët zgjidhen me votim të drejtpërdrejte nga qytetarët e
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shteteve anëtare. Kjo do të thotë se Parlamenti Evropian gëzon legjitimitet demokratik dhe se është
i vetmi organ përfaqësues i qytetarëve të Bashkimit. Zgjedhjet parlamentare mbahen një herë në
pesë vjet dhe të drejtën e votës e gëzon çdo qytetar evropian që është regjistruar si votues. Përsa i
përket zgjedhjes në mënyrë të drejtpërdrejte, anëtarët e Parlamentit, sipas traktateve themeluese
“janë

përfaqësues

të

popujve

të

shteteve

që

bëjnë

pjesë

në

Komunitete”.

Nderkaq, Komisioni është një organ i pavarur politikisht i cili përfaqëson dhe mbron interesat e
Bashkimit Evropian në tërësi. Ai përbën mekanizmin drejtues të BE-së.
Komisioni Evropian përbëhet nga 25 anëtare të cilët emërohen një herë në pesë vjet, pa kaluar
gjashtë muaj nga data e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Selia e Komisionit Evropian është
ne Bruksel, por ai ka një numër zyrash në Luksemburgu, përfaqësi në të gjitha shtetet anëtare të
BE-së si dhe delegacione në disa prej kryeqytetëve të botës. (European Union, European
Commission)
Dhe në fund por me rëndesi shumë të madhe është GJED - Gjykata Evropiane e Drejtësisë e cila
u krijua në vitin 1952 me Traktatin e Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut. Detyre e saj
është të sigurojë që e drejta e BE-së të interpretohet dhe të zbatohet në mënyre uniforme në të
gjitha shtetet anëtare. Gjithashtu, Gjykata ka pushtetin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve gjyqësore
ndermjet shtetëve anëtare, institucioneve të Bashkimit, personave fizike dhe juridike.
Gjykata është e përberë nga një gjyqtar prej secilit shtet anëtar duke siguruar në këtë mënyrë
përfaqësimin e sistemeve ligjore të të gjithë shteteve anëtare të BE-së. (European Union, Court of
Justice of EU).
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2.1.1 Zgjerimi i BE – së dhe Nato – s
Atëherë, thamë më lartë që Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior - NATO është aleanca më
e fuqishme rajonale e mbrojtjes dhe tashmë kemi të qartë se, Nato u formua me qëllimin për t’iu
kundërvënë kërcënimit të zgjerimit komunist të pas luftës, pasi Bashkimi Sovjetik kërkoi të
zgjeronte ndikimin e vet në Evropë si dhe qëllimi i përgjithshëm është "mbrojtja e lirisë,
trashëgimisë dhe civilizimit" te anëtarëve të saj duke inkurajuar "stabilitet dhe mirëqenie ne zonën
Veriatlantike".
Më parë përmendëm përberjen fillestare të kësaj aleance prej 12 shtetëve: SHBA-ja, Kanadaja,
Belgjika, Danimarka, Franca, Islanda, Italia, Luksemburgu, Hollanda, Norvegjia, Portugalia dhe
Britania. Në vitin 1952 Greqia dhe Turqia futen në Aleancë. (North Atlantic Treaty Organization,
Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Greece and Turkey)
Por, nëse analizojmë marëdhëniet e NATO-s me Ballkanin shohim se bashkëpunimi i tyre ka nisur
shumë më herët, qysh në fillimin e Lufës së Ftohtë. Këtë e dëshmon fakti historik që, zgjerimi i
parë i Aleancës menjëherë mbas 12 anëtarëve themelues u bë pikërisht në drejtim për dy vende
ballkanike pra Turqia dhe Greqia. Por duhet të permendim faktin që, pas Luftës së Dytë Botërore
Ballkani pati orientim gjeopolitik kontradiktor ku shtetet si Bullgaria, Rumania, Jugosllavia e
Shqipëria ishin të orientuara nga Bashkimi Sovjetik përderisa Greqia ishte në situatë të pa
përcaktuar e qëndrimi i Turqis ishte neutral.(Organizatat Nderkombetare, f.167)
Në vitin 1955 Gjermania u bë anëtare e Aleancës. Mirëpo, Gjermania e ribashkuar u pranua
zyrtarisht në vitin 1990 fakt ky i cili na bëne të permendim faktin që, Kriza e Berlinit (1958-1961)
pёrbёn njё nga ngjarjet mё tё rёnda nё marrёdhёniet ndёrkombёtare nё Evropё pas Luftёs sё II
Botёrore. Kjo krizё lidhet direkt me frontin qёndror tё Luftёs sё Ftohtё, Gjermaninё. (North
Atlantic Treaty Organization – Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of
Spainorganization – Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Federal
Republic of Germany). Ajo ndoshta rezikonte shpёrthimin e njё lufte bёrthamore midis dy
protagonistёve kryesorё SHBA dhe BS. Berlini ishte epiqendra e Luftёs sё ftohtё dhe e çёshtjes
gjermane, e cila nё shumё raste u bё vatёr tensioni mes dy superfuqive dhe aleancave respektive
Nato dhe Pakti i Varshavёs. Kriza pati pasoja me shumё rёndёsi nё vetё Gjermaninё Perendimore,
aq sa nё njё lloj mёnyre ajo pёrgatiti ardhjen e socialdemokrateve nё pushtet nё vitin 1969 dhe
9

shёrbeu si pikёnisja e Ostpolitikёs, e cila normalizoi marrёdhёniet me vendet e bllokut sovjetik.
(Erletshaqe’s blog, 2011). Përderisa, në vitin 1982 ishte shteti i Spanjës anëtari më i ri i Aleancës.
(North Atlantic Treaty Organization – Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of
Spain)
Në vitin 1989, kjo pas rënies së Murit të Berlinit, si dhe shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe të
Bllokut të Traktatit të Varshavës, Nato filloi të rishqyrtoje rolin e vet me vendet e Ballkanit si
Bullgarinë, Rumaninë, Shqipërinë si dhe vendet e dala nga shpërbërja e Jugosllavisë si Sllovenia,
Maqedonia, Kroacia ku edhe këto vende njëherit shpallen prioritet strategjik të tyre integrimin në
Nato. Në vitin 1992 Nato dislokoi forcat e saja për herë të parë duke monitoruar embargon e
armëve kundër ish-Jugosllavisë. Anijet e NATO-s patrulluan përgjatë bregdetit lindor të Adriatikut
duke kontrolluar të gjitha anijet për armë. Duke vijuar kështu me vitin 1994, vitë ky i cili solli
anëtare të ri per aleancën ku Polonia, Republika Çeke dhe Hungaria u bënë anëtare të Partneritetit
për Paqe ndërsa, u bënë anëtare me të drejta të plota në vitin 1999. Po në këtë vitë 1994, ndodhi
ndërhyrja e NATO-s në Bosnjë duke filluar sulmet ajrore mbi qytetin lindor të Gorazhdes. Kjo
shënoi njëherit edhe herën e parë që Nato përdori forcën e saj të armëve. Ishte gjithashtu edhe
fillimi i zhvillimit të rolit të NATO-s jashtë zonës së saj. (North Atlantic Treaty Organization –
Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of The Republic of Poland, Czech Republic,
Republic of Hungary)
Në vitin 1999 ndodhi e paharruara për të gjithë popullin shqiptarë. Në këtë vitë, Nato ndihmoi për
të ndaluar vrasjet masive dhe dëbimet në Kosovë, duke arritur kështu edhe fundin e një lufte të
dhimbshme për Kosovën. Në vitin 2004 saktësisht 29 mars, ishin shtete si Bullgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Romania, Sllovenia, Sllovakia shtetet më të reja të Aleancës. (North Atlantic
Treaty Organization, Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Republic of
Bulgaria, Republic of Estonia, Republic of Latvia, Republic of Lithuania, Republic of Slovenia,
Slovac Republic)
Ndërkaq me 1 prill 2009 Shqipëria dhe Kroacia u bënë anëtare të Aleancës. Anëtarësimi i
Shqipërisë në Nato erdhi si rrjedhojë e vendimit të rëndësishëm për zgjerimin e Aleancës, të marrë
më 3 prill 2008 nga të 26 Krerët e Shtetëve dhe Qeverive të Aleancës gjatë një seance të posaçme
të Samitit të NATO-s Bukuresht, nëpërmjet të cilit Shqipëria dhe Kroacia u ftuan të fillonin
bisedimet për anëtarësimin. Ky vendim erdhi pas mbylljes të ciklit të 9-të, të Planit të Veprimit
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për Anëtarësimin (MAP) të Shqipërisë me NATO-në dhe pas kryerjes të një sërë reformave që
synonin plotësimin e kritereve të nevojshme për anëtarësimin në Aleancë. (North Atlantic Treaty
Organization – Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Albania, Republic of
Croatia)
Në vitin 2017, 5 Qershor Mali i Zi u bë anëtari 29 i Alencës. (North Atlantic Treaty Organization
– Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of Montenegro)
Tre vende të tjera të cilat aspirojnë për anëtarësim në Nato janë: Bosnjë-Hercegovina,
Gjeorgjia,dhe ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë. Kolektivisht, anëtarët e NATO-s përbëjnë
të paktën 50% të PBB-së së përgjithshme të botës dhe mund të telefonojnë më shumë se 3 milionë
burra dhe gra në shërbimin aktiv. (Koha Ditore, 2014)
Më 25 mars 1957, kryetarët e gjashtë vendeve që akoma po mirrnin veten nga rrënimet e luftës, u
takuan bashkë në Romë për të nënshkruar zyrtarisht Traktatet që përfundimisht sollën krijimin e
asaj që sot e quajmë Bashkim Europian. Ishte një lëvizje e padëgjuar, e cila kërkonte shumë guxim
dhe vizion – vendet të cilat kishin luftuar me shekuj kundër njëri tjetrit ranë dakord të marrin
vendime të përbashkëta mbi çështjet vitale për ardhmërinë e tyre. Ata u pajtuan të transferojnë një
pjesë të fuqisë së tyre në një shkallë të re, të cilës thjesht i referohemi si Bashkim apo Union
Evropian. UE-ja ka qenë arritje historike, e cila ka mundësuar periudhën më të gjatë të pashkëputur
të paqes dhe një nivel të pakrahasueshëm të prosperitetit për popujt e vet. Ajo që filloi si një klub
6 anëtarësh, tani është vatër e 28 vendeve me popullatë rreth 500 milionë banorë. Ky sukses e ka
shndërruar atë në magnet. Integrimi i anëtarëve të rinj ishte pjesë e planit që nga zanafilla.
Themeluesit me besim në vete lanë derën hapur për anëtarësimin e vendeve të tjera të Europës.
Ndihma për vendet që kanë prirje për anëtarësim, ka qënë përgjigja e BE-së ndaj ndryshimeve në
tablonë politike të Europës gjatë pesë dekadave të kaluara, duke përkrahur zhvillimin ekonomik
dhe solidaritetin dhe duke i përforcuar fuqitë demokratike në vendet që dilnin nga diktatura.
Atëherë, organizata e themeluar në vitin 1957, e quajtur Bashkësitë Europiane,e cila tani njihet si
Bashkim Europian, fillimisht kishte pra gjashtë anëtare: Belgjikën, Francën, Gjermaninë, Italinë,
Luksemburgun dhe Holandën. Zgjerimi i BE-së vijoi në vitin 1973, ku u anëtarësuan Danimarka,
Irlanda dhe Britania e Madhe. Me 1 janar 1981 aderoi Greqi, kurse Portugalia dhe Spanja pasuan
në vitin 1986. Nje zgjerim i mëtejshem ndodhi me 1 janar 1995 me anëtarsimin e Austrisë,
Finlandës dhe Suedisë. Zgjerimi më i madh i BE-së ndodhi në vitin 2004 ku shtete anëtare u bënë
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Qipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe
Sllovenia. Në janar të vitit 2007, u anëtarësuan Bullgaria dhe Rumani. Përderisa, me 1 korrik te
vitit 2013 Krocia u bë shteti më i ri anetar i BE-së duke rritur kështu numrin e shtetëve anëtare ne
28. Në fund të ketij kapitulli mund të themi që njejtë sikurse Nato ashtu edhe BE si alenca të
fuqishme botërore kanë mundësuar përfitime të mëdha për të gjithë qytetare e shtetëve anëtare të
këtyre aleancave dhe jo vetëm. Krijimi e me pastaj zgjerimi i këtyre aleancave ka mundësuar
stabilitet, prosperitet, garantim te demokracisë, të të drejtave te njeriut, lirive fundamentale dhe
ushtrimin e ligjit. Dhe duhet ta kemi të qartë dhe të jemi të vetdijshëm që, këto nuk janë parime të
paqarta por janë metoda te cilat kanë transformuar kualitetin e jetës të miliona njerëzve. (Kuptimi
i Zgjerimit, Politika e Unionit Europian per Zgjerim, Komisioni Europian, Drejtoria Gjenerale
për Zgjerim, Belgjike 2007)

2.1.2 Kundërpërgjigje apo nevojë
Në dy nënkapitujt më lartë kemi folur kryesisht për krijimin e pastaj zgjerimin e këtyre dy
aleancave të fuqishme botërore por njera ndër pyetjet kryesore të cilen ky punim ka për qëllim të
trajtoj është se a ka fillimisht bashkëpunim të këtyre fuqive dhe tjetra se si ka ardhur deri tek ky
bashkëpunim. A ka lindur si nevojë apo kundërpergjigje e të gjitha ngjarjeve që kishin ndodhur
dhe po ndodhnin ne botën e sotme? Kemi përmendur që, ishte pikërisht tendosja e mardhënieve
post-konfliktuoze ndërmjet SHBA-ve dhe BRSS-s e cila solli deri në krijimin e një bipolariteti në
bote duke krijar kështu edhe një teme studimi për studiuesit e mardhënieve ndërkombëtare.
Pas perfundimit të Luftës së Dytë Botërore, siguria u bë një problem mjaft i theksuar, si dhe një
qështje e diskutuar dhe e organizuar në arenën ndërkombëtare. Shtetet e botës kapitaliste duke
ndjerë kanosjen e rrezikut nga ana e një superfuqie (BRSS) që doli nga Lufta e Dytë Botërore më
e fortë se kurdoherë, i koordinuan interesat e tyre nacionale dhe krijuan një Aleancë politikoushtarake e cila do të ishte në krye të detyrës për zgjedhjen e problemit të paqës dhe sigurisë
nacionale të këtyre vendeve. U theksuan dy lloje të mbrojtjeve, njera ishte kolektive brenda grupit
të sistemeve të kunderta, si dhe tjetra ishte ajo globale. Si fillim Perëndimi krijojë organizatën
politiko-ushtarake në formën e një aleance euroatlantike, e cila ishte pra Nato, ku përcaktoi në
nenet e para të traktatit mbrojtjen kolektive të anëtareve, në rast të kërcënimit të sovranitetit dhe
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integrimit territorial të ndonjë vendi anëtar. Dhe si përgjigje e kesaj lëvizjeje, edhe grupi tjeter,
krijoj organizatën politiko-ushtarake e cila ishte Traktati i Varshavës, që nën shembullin e Nato-s
percaktoi edhe ajo detyrimin e mbrojtjes kolektive, në rastin e kërcënimit të rendit socialist të
ndonjë vendi anëtar. (Balkan Web, 2015)
Kreu i VI dhe VII i Kartës së OKB-së përbente argument plus në idenë e formimit të një aleance
apo traktati

ushtarako-politik. Pas një sëre koordinimesh ndërmjet shteteve të Evropës

Perëndimore dhe SHBA-ve më 4 Prill të vitit 1949 do të formohej Nato-ja. Nëse analizojmë njohës
të mirë të mardhënieve ndërkombëtare siç janë: Holsti, Hopmani, Salivani, Federi, Galvini dhe të
tjerë do të shohim se ato meren përveç se japin koncepte mbi definimin e nocioneve aleancë, pakt,
traktat, federat, lidhje dhe bllok, ato meren edhe me shakqet që ndikojnë në formimin e tyre. Duke
analizuar shkaqet e lindjes së Nato-s ato paraqesin se kjo organizatë mund të kuptohet edhe si:
kthim të goditjes që i jep OKB-ja “Rendit të Ri Boteror”. Por nuk mund të themi se gabojmë nëse
jemi të mendimit se krijimi i Nato-s përveç shkaqeve tjera politike dhe të sigurisë ishin edhe
dualizëm në aktivitetet nga sfera e paqës dhe sigurisë, duke u bazuar në parimin e sigurisë
kolektive. Atëherë, shkaqet të cilat kishim më së shumti ndikim në krijimin e NATO - së mund ti
percaktojmë në tre aspekte: shkaqe të sigurisë, ekonomike dhe politike. Të tri këtyre shkaqeve apo
arsyeve mund t`ua bashkangjitet edhe nocioni gjeo duke krijuar një kuptim më të gjërë për
konceptin e krijimit dhe formësimit të NATO-s si organizatë rajonale me përmasa ndërkombëtare.
Operacionet e shumta të zhvilluara në truallin e kontinentit të vjetër gjat Luftës së Dytë Botërore,
krijuan ndjenjën se edhe pse kishte mbaruar ky konflikt, interesat e super fuqive nuk kishin kufjë
të caktuar dhe ato shtriheshin përtej kufijve nacional të tyre. (Zejnullahi, 2016, f.89)
Britania e Madhe dhe Franca të acaruara nga interesat nacionale pasi që me humbjen e një sërë
kolonish të tyre rreth e përqark botës, do të ndijenën nevojën e tyre si gjithmonë që të jenë të
sigurta së paku nga aspekti i sigurisë se nuk do të jenë të kërcënuara me konflikte. Një gjë të tillë
ato do ta arijnë vetëm nëpërmjet të kyçjes së tyrë në një organizatë e cila do ti pasqyrojnë parimisht
interesat e tyre të sigurisë por pse jo edha ato dominuese – hegjemonistike (gjë që do të shihet më
vonë) jashtë OKB-së. Nëse bëjmë një analize të shkurtër të ngjarjeve të asaj kohe në lidhje me
formësimin e NATO-s duhet patjetër të kemi parasysh shqyrtimin e Doktrinës së Trumanit dhe ku
haptas shfaqen interesat e SHBA-ve në kontinentin Evropian. Këto dëshmi janë më se të
mjaftueshmë për konceptualizimin e NATO-s si bashkim i interesave politike, ekonomike dhe të
13

sigurisë ndërmjet antarëve krijues të saj. Arenën politike evropiane që nga krijimi i Nato-s e deri
te krijimi i Bashkimit Evropian do ta karakterizojnë nisma të ndryshme që në një farë mënyre do
të pasqyrojnë nevojën për krijimin e një organizate tjetër ndërkombëtare e cila do të dallon
dukshëm nga Nato-ja. Në qoftëse shkaqet për krijimin e Paktit Veriatlantik ishin kryekëput të
natyrë së sigurisë apo politikë (së paku dominonin mbi ato ekonomike), shkaqet apo arsyet për
formimin e Bashkimit Evropian ishin dukshën të aspektit ekonomik edhe pse më vonë në tentativat
për zhvillimin e proceseve të zgjerimit dhe integrimit do të dalin dukshën në skenë edhe shkaqe
apo interesa të fshehura politike apo të sigurisë. Mardheniet ndërmjet vendeve pas Luftës së Dytë
Botërore ndryshuan në menyrë dramatike si pasoj e një sërë faktorëve politik dhe ekonomik, që e
mundësuan ndryshimin e qëndrimeve të vendëve dhe startimin e bashkpunimit dhe të integrimit
Evropian. Shumë prej këtyre faktoreve nxiten formimin e organizatave ndërkombëtare të
ndryshme në shkallën botërore dhe rajonale, që siguruan ekzistimin e formave të bashkpunimit
ndërmjet vendëve të tyre anëtare. Ndoshta krahasimi më i mirë për dualizëm (bashkëpunim apo
rivalitet) ndërmjet Bashkimit Evropian dhe NATO-s shihet pikërisht në periudhën e pas krijimit të
kesaj organizate ndërkombëtare.

2.2

Zhvillimi i marëdhënieve BE – Nato në periudha kohore

Masat e përbashkëta ekonomike dhe ushtarake që u moren gjat fundit të viteve te 40 ishin ad hoc
dhe kishin si qëllim të përballonin rreziqet dhe problemet imediate. Mirëpo, këto hapa nuk i
kënaqen mbrojtesit e Bashkimit Politik të cilet, të mbledhur në Hagë në maj te vitit 1948, vendosën
të krijonin në Strasburg një Asamble të përhereshme Evropiane, Keshillin e Evropës. Ky organ me
130 anëtare kishte karakter jozyrtare dhe konsultativ, mbledhjet e tij i kushtoheshin diskutimit të
të drejtave të njeriut dhe mardhënieve kulturore dhe, ai nuk kishte fuqi për të kërkuar zbatimin e
rezulutave të veta. Ajo u quajt Lufta e Ftohë për shkak se të dyja palët kundërshtare SHBA dhe
Bashkimi Sovjetik nuk dëshironin fillimin e një konflikti të drejtpërdrejtë dhe të armatosur, pasi
mendohej se armët bërthamore mund të shkatërronin gjithçka. Prandaj, ata luftuan duke
mbështetur palë kundërshtare në konflikte në zona të ndryshme të botës si dhe me deklarata të
ndërsjellta. Në vitin 1949 siq kemi përmendur në kapitullin e parë, do të krijohej Organizata e
Traktatit të Atlantikut Verior, e njohur si Nato-ja. Synimi i kësaj aleance ushtarake ishte mbrojta
kundër forcave sovjetike në Evropë. Gjashtë vjet më vonë, Bashkimi Sovjetik dhe aleatët e tij
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evropiano-lindorë formuan aleancën e tyre ushtarake të quajtur Pakti i Varshavës. Trazirat në
formimin e NATO-s që në një farë mënyre e inicuan formimin e Bashkimit Europian do të japin
një reflektim të interesave të vendeve antare të njërës apo tjetrës organizatë. Që ta kemi më të qartë
nëse bëjmë një krahasim ndërmjet antarëve formësues të këtyre dy organizatave, do të shohim se
katër vendet anëtare (Franca, Holanda, Luksemburgu dhe Belgjika) nga gjashtë anëtarët (plus
Gjermania dhe Italia) e Unionit Europian janë njëkohësisht edhe anëtarë themelues të Nato-s.
Formimi i Bashkimit Europian, apo bashkimi i vendeve të Europes një formë më ndryshe nga ajo
e NATO-s, në një menyrë do ti shqetesoj interesat amerikane dhe në veçanti ato britanike si aleate
e ngushtë e SHBA-ve. Por edhe pse më u shiheshte qartë se vendet e kontinentit të vjetër do të
mblidheshin, dhe të integroheshin në një bashkim që në fillim kishte shenja më tepër simbolike,
SHBA-ja dhe Britania e Madhe këtë do ta pranojnë më tepër si jë sfidim të Planit të Marshallit i
cili kishte kryekëput karakter ekonomik. Ky aspekt paraqet dëshmi më tepër për përplasjet në idetë
e formimit dhe zhvillimit të NATO-s dhe Bashkimit Euroian si dy organizata rajonale
ndërkombëtare me qasje të ndryshme në arenën ndërkombëtare.(Meyer, 2014)
Ndarja bipolare e botës pas Luftës së Dytë Botërore, vrojtohej me konotacion të ndryshëm nga
faktorë të ndryshëm. Derisa Britania e Madhe ishte nën ndikimin e mendimeve së Bashkimi
Europian jo vetëm që do të çregullojë bipolaritetin e forcave, por ajo mund të jetë edhe mollë sherri
për vendet e Europës duke zvogëluar ndikimin nga njëra anë të SHBA-ve ndaj vendeve të
ndryshme të Europës, dhe duke zmadhuar ndikimin e Bashkimit Sovjetik nga ana tjetër ndaj disa
shtetëve të cilat kishin lakmi këtë rregullim shoqëror. Kyçja e Francës në Nato si anetare
themeluese dhe më vonë promovimi i saj si një nga ideatorët kryesorë për themelimin e Bashkimit
Europian, atë e solli në epërsi strategjike (politiko-ekonomkie) në krahasim me Gjermaninë e cila
për shkaqe të njohura më nuk ishte ende anëtare e NATO-s, por ishte në të njëjtin nivel me Francën
në themelimin e Bashkimit Europian. Mosmarrveshjet ndërmjet politikave dhe qëndrimeve të
ndryshme në lidhje me Nato–Bashkimin Europian, do të shfaqen qysh nga fillimi i të egzistuarit
të këtyre dy organizatave. Mos kyçja e Britanisë së Madhe në BE kishte implikime të shumta në
mardhëniet ndërkombëtare, në veçanti ndërmjet këtyre dy organizatave të cilat asokohe u
shikoheshin ndërmjet veti si kundërshtare. Angazhimet që në një farë mënyre Britania e Madhe i
ndërmerte me qëllim të amortizimit të ndikimit të organizatës ekonomike të formuar në kontinentin
e vjetër ishin të shumta mirëpo pa ndonjë sukses të sajuar. Nënshkirmi i deklaratave për
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bashkëpunim në shumë sfera me Commonwealth-in dhe vende jasht tij, aritja e marveshtjes për
Zonën Europiane të Tregtisë së Lirë ishin vëtëm dy nga hapat që ndërmirte Britania e Madhe jashtë
BE me qëllim të zvoglimit të ndikimit ekonomik të kësaj organizate mbi të.

Një dualizëm apo

një opnencë tjetër ndërmjet NATO-s dhe BE-së do të shfaqet edhe me inciativën për formimin e
Bashkësisë (Komunitetit) Europian të Mbrojtjes, marveshtje kjo që u nënshkrua nga gjashtë vendet
antare të Unionit Europian, që në një farë mënyre kishte për qëllim kundërpërgjigje ndaj NATOs. Ky institucion në suaza të Unionit Europian i rregullonte të gjitha mardhëniet politiko-ushtarake
dhe të sigurisë nëdërmjet antarëve të saj. Ideja parimore ishte që ky institucion të jetë një kopje e
Nato-s dhe me vonë edhe ti bashkangjitet me të. Por funksionimi i këtij institucioni ishte i ndaluar
pikërisht nga Franca e cila në një farë mënyre kishte frigë nga armatimi i Gjermanisë. Edhe pse
Franca në fillim do ta shtyn këtë ide kjo marveshtje do të rëzohet pikërisht nga ato. Ky fakt paraqet
në një farë mënyre edhe mos përputhjen e interesave ndërmjet shteteve antare të njërës apo tjetrës
organizatë ndërkombëtare. Franca së shpejti do shohë se kishte gabuar në lidhje me shfuqizimin e
Marveshtjes për Komunitetin Mbrojtës Europian. Në fërkimet ndërmjet liderëve të Francës,
SHBA-ve dhe Britanisë së Madhe. Pas shumë përplasjesh dhe fërkimesh si në teren ashtu edhe në
tryez dhe mos pranimin e disa prej kushteve te NATO-s në lidhje me asistencën ushtarake dhe
problemin me armët nukleare, ajo më 1966 do ta lëshon Paktin e NATO-s me trupat e saja dhe një
vit më vonë do të del edhe zyrtarisht. Nëse mund të themi se kur Lufta e Ftohtë ishte në
kulminacionin e saj, (Kriza Kubane, intervenimet e Bashkimit Sovjetik në Çekosllovaki dhe
Hungari) , ndodhi që Franca disi ta vendos në një pozitë jo të lakmueshme Nato-ne (edhe pse ishte
në anën e SHBA-ve në Krizën Kubane të Raketave). Nëse e pranojmë faktin se Franca ishte antare
themeluese dhe ideatore e BE, do të arijmë në përfundim se keto përplasje mund të kuptohen si
përplasje Nato – BE.(Meyer, 2014)
Mardhëniet Nato – BE do të kalojnë edhe në për sfida shumë më të ndryshmet siç janë: kyçja e
Gjermanisë në Nato që në një farë mënyre e “rrezoi mitin” se vetëm vendet fituese të Luftës së
Dytë Botërore mund të jenë antare, kriza Qiprijote, intervenimet e Bashkimit Sovjetik në deri në
kufiret e dy organizate ndërkombëtare Nato – BE (Çekoslovaki dhe Hungari) dhe shumë konflikte
me përmasa më të vogla që nuk ishin në truallin e Europës mirëpo, vende antare të këtyre dy
organizatave ishin të përfishira, duke acaruar apo prishur madhëniet ndërmjet veti.

16

2.2.1 Marëdhëniet BE – Nato, periudha 1990 – 9/11/2001
Të gjithë janë të mendimit se rënia e murit të Berlinit paraqet simbolin e përfundimit të Luftës së
Ftohtë, edhe pse rrënjët ky proces i kishte shumë më herët. Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik që me
vete përfsinte trazira me përmasa të gjëra, intervenime ushtarake, marëveshtje të fshehura e të tjerë
janë pjesa të një procesi më të rëndësishëm në mardhëniet ndërkombëtare. Rënia e Paktit të
Varshavës, bashkimi i Gjermanisë dhe fundi i aparteidit në Afrikë (mbarimi i procesit të
dekolonizimit), lirisht mund të themi se solli edhe te prishja e baraspeshave, gjegjësisht prishjen e
bipolaritetit.
Nëse bëhet pyetja pse kjo periudhë është një ndër më të rëndësishmet në mardhëniet
ndërkombëtare, përgjigjet që konfirmojnë pozitivisht janë edhe të shumta në nunmër edhe të
shumëllojshme.
E para - Ajo që neve na intereson gjegjëshit është objekt studimi në këtë kërkim, gjegjësisht
mardhëniet ndërmjet NATO-s dhe Unionit Europian dukshëm u përmirësuan dhe çuan deri në
bashkëpunim reciprok që nuk e kishim parë deri më atëherë. Edhe pse rënia e Murit të Berlinit
kishte mbjellur shpresa se po afrohet një fazë e re në mardhëniet ndërkombëtare, bashkimi i
Gjermanisë dhe kyçja e pjesë Lindore të saj në mënyrë direkte në Unionin Europian, me çka e
kishte sjelllur këtë vend në pozitën e parë për nga numri i popullatës dhe për nga fuqia e konomike,
Franca dhe Britania e Madhe nuk ta pranojnë këtë fakt me gëzim. Mirëpo nga ana tjetër Gjermania
do të mundohet të imponohet si vend më me ndikim në suaza të Unionit Europian. Të gjitha këto
peripeti do të tejkalohen me aritjen dhe nënshkrimin e Marveshtjeve të Mastihtit dhe Amsterdamit.
E dyta - Ndryshimet e mëdha që ndodhen pas përfundimit të Luftës së Ftohtë dërguan edhe ne
ekspanzionin e NATO-s dhe Unionit Europian drej Lindjes dhe Jugut të kontinentit të vjetër. Ktëo
procese disi nuk u pritën me entuziazmëm nga ana e Rusisë. Shpërberja e Bashkimit Sovjetik,
çekoslovakisë dhe Jugosllavisë don të thotë krijimin e shteteve të reja, të cilat nuk hezitonin që në
çdo mënyrë ti hudhnin të gjitha mbeturinat e komunizmit dhe të fillojnë procesin e transformimit
dhe reformimit të sisteme shtetërore të tyre kah Perëndimi. Ndihma në shumë sfera nga Nato dhe
Unioni Europian drej këtyre vendeve dhe fillimi i bisedimeve për antarsëim do të ngjallë një frigë
të ekspanzionimit të këtyre dy organizatave drej kufijve të Rusisë. Këtë proces me hollësisht do ta
shqyrtojnë në leksionin e ardhëshëm.
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E treta - Përfshirja e përbashkët e NATO-s dhe Unionit Europian në pervenimin dhe zgjedhjen e
konflikteve në tokën europiane dhe jashtë saj (si për shembull: Lindjen e Mesme, Luftën e Gjirit
etj). Rajoni kronik i destabilizuar i Lindjes së Mesme do të jetë arena jashtë kufijve të Europës ku
Unioni Europian do ti shtrin ndikimet dhe aktivitet e saj. Edhe në këtë sferë nuk do të mungojnë
bashkëpunimi ndërmjet dy organizatave objet të studimit. Lufta e Gjirit do të jetë edhe një fakt më
shumë në bashkëpunimin e NATO-s dhe Unionit Europian. Edhe pse Franca kishte interesa
personale (marëveshtje e veçantë për shitëblerjen e armëve dhe derivateve të naftës nga ana e
Irakut), përsëri për hir të bashkëpunimit dhe unanimitetit do të jetë përkrahëse me vëndosjen në
pozicion të forcave ushtarake dhe një aeroplan bartëse. Edhe Gjermania përkundër restriksionin
kushtetues për përfshirje në operacione luftarake jash tokës së vet, do ti ndihmon forcat e Nato-s
me pajisje të shumta ushtarake. Këtyre proceseve u parapitën orvatje të shumta të liderëve të
Unionit Europian drejtuar Sadam Huseinit për pranimin e kushteve, ku mospërfillja e tyre solli
deri në intervenim ushtarak.
E katërta - Përcaktimi i qëllimeve të përbashkëta ndërmjet NATO-s dhe Unionit Europian drejt
përcaktimit të politikave të përbashkëta ku njëra organizatë do ti asistojë tjetrës në misionet
paqësore dhe në fusha tjera. (Kaplan, 1985)
Lufta kundër krimit të organizuar, problemet e migracionit, proliferimi i armëve dhe shumë e
shumë probleme tjera u bënë qëllime të përbashkëta për Nato-në dhe Unionin Europian.
Nënshkrimi i marveshtjeve të shumta në këtë drejtim solli deri te krijimi edhe i organeve të
përbashkëta në luftë kundër këtyre problemeve. Modelet e NATO-s dhe Unionit Europian ishin
lakmi për shtetet e sapodalura nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Duke parë sukseset dhe
zhvillimin ekonomik të vendeve antare të Unionit Europian dhe NATO-s shtetet e reja pa hezituar
do të përfishihen në një nga procese për demokratizmin e shoqërive të tyre dhe përgatitjen e tyre
për kyçje në to. Vakumi politik, ekonomik dhe i sigurisë i krijuar në Europën Qendrore dhe
Lindore, Nato-ja dhe Unioni Eurpoian si kurdoherë më parë në bashkëpunim të përbashkët do ta
shfrytëzojnë duke ndihmuar në fusha të ndryshme këto vende. Mirëpo edhe përkundrej të gjitha
këtyre orvatjeve procesi i trensformimit nga një rregullim shtetëror në tjetrin nuk do të kalon pa
probleme. Në qoftëse Çekoslovakia e ariti shpërbërjen pa probleme dhe në mënyrë paqësore,
Bashkimi Sovjetik e tejkaloi ato me disa intervenime dhe demostrata masive ku pati edhe viktima,
Jugoslaavia e mori haraxhin më të përgjakshëm të shuarjes së komunizmit dhe fundin e Luftës së
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Ftohtë në këto treva. Problemet në këtë vend kishin rrënja të thella dhe shumë vjeçare, por dolën
në pah pikërisht kur filloi shpërbërja. Sllovenia ishte republika e parë që shpalli pamvarësinë ku
edhe filluan përleshjet e armatosura. Ndikimi i madh i Gjermanisë si vend i NATO-s dhe Unionit
Europian solli edhe implikimet në teren ku ishte vendi i parë që njohi pavarësinë dhe ndihmohi
haptazi ekonomikisht, mendohet se fshehurazi edhe ushtarakisht. Zgjerimi i përleshjeve në Kroaci
dhe përgjaksimi më i madh në Bosnjë ngritën alarmin në qarqet ndërkombëtare dhe bashkëpunimin
në ndalimin e armiqësive dhe konfliktit. Marreveshja e Mastrihtit, Akti i Vetëm Europian hapi
rrugën institucionale që Unioni Europian jo vetëm të transformohet në një organizatë me politika
të ndryshme por edhe të thellojë bashkëpunimin e vet me NATO-n si forcë ushtarake. Krijim i
Shtyllës së Politikës së Përbashkët të Jashtme të Europës do të sfidohet shumë shpejt në
dakordimin ndërmjet NATO-s dhe Unionit Europian në aksionet e para ushtarake kundrejt forcave
serbe në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë. Të gjitha këto aspekte do ti shqyrtojmë më hollësisht
më poshtë. Krijimi i Sigurisë Europiane dhe Politika e Mbrojtjes më vitin 1998 me një grup , do ti
ja hap rrugën edhe më shumë bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe BE-së. Do të ketë edhe
sifidime të tjera të rradhës në mardhëniet ndërmjet NATO-s dhe Unionit Europian, në veçanti pas
sulmet e 11 Shtatorit të vitit 2001. Këto procese do të jenë të ndjekura edhe nga shenjë tjerë siç
ishin sulmet teroriste ndaj Luftanijes Amerikane, sulemt në Neë York në 1995, sulmet në
Ambasadat Amerikanë në disa vende të Afrikës e me radhë. Bashkimi i qëndrimeve në politikën
e luftës kundër krimit të organizuar dhe terorizmit global do të jenë hapat më të mëdhej që
ndonjëherë i kanë marë Nato-ja dhe BE-ja në bashkëpunim me SHBA-të.Bashkëpunimi ndërmjet
NATO-s dhe BE-së në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kroaci ishte prezent qysh në intervenimet e para
ushtarake të forcave të NATO-s të përkrahura gjërësisht nga BE. Angazhimi i emisarëve të BE-së
dhe NATO-s bashkërisht në bisedimet me palët në konflikt dhe nën patronazhin e OKB-së do të
jenë vendimtare për sjlelljen e konkluzioneve për ndërmarjen e hapave të mëtutjeshëm.
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2.2.2 Ndikimi i marëdhënieve BE- Nato në vendet Ballkanike
Në hapësirat e ish-Jugosllavisë gjegjësisht në Ballkan mund të perceptohen më qartë mardhëniet
ndërmjet NATO-s dhe Bashkimit Europian se në çfarë sfere janë dhe çfarë aspektesh kanë këto
mardhënie. Disa operacione janë ndërmarrë në kuadër të Berlin Plus: Ballkani në veçanti ka qenë
një terren që sprovon vendosjet e trupave ushtarake të BE-së në bashkërendim me Nato-ne.
Operacioni i parë i BE-së dhe gjithsesi i udhëhequr në menaxhimin e krizave ishte një operacioni
ushtarak nën emrin “Operacioni Konkordia” me përafërsisht 300 trupa të BE-së të vendosur në
Republikën e Maqedonisë për të mbrojtur personelin e BE-së dhe OSBE-së në monitorimin e
“Marrëveshjes Kornizë” të Ohrit, i cili vetë kishte qenë i formalizuar nën patronazhin e Sekretarit
të Përgjithshëm të NATO-s dhe përfaqësusit të Lartë të BE-së. “Konkordia” mori përsipër këto
përgjegjësi në Mars 2003 nga Operacioni i NATO-s "Harmonia Aleate". Në përputhje me
rekomandimet e "Berlin Plus", operacioni i BE-së u kryesua nga zëvendësi i Lartë i Forcave Aleate
në Evropë (DSACEUR), me një komandant të ri në terren.
Marreveshja e Lisabonit më 1991, më vonë e njohur edhe si “Plani i Carrington-Cutileiro” do t’i
hapë rrugën zgjedhje apo planeve për ndalimin e zhytjes së Bosnjës në një konflikt me përmasa të
paparashikueshme. Plani i Sajrus Vensit dhe Lordit Owen si përfaqësues dhe ndërmjetësues
ndërkombëtare do të jetë vetëm një nga orvatjet e shumta të organizatave ndërkobëtare. Embargoja
e armëve, ndihmat humanitare, pranimi i të rrefugjatëve ishin pjesë e një procesi bashkërenditës
ndërmjet dy organizatave ndërkombëtare. Me siguri nuk do të mendoheshte një sukses në këtë
sferë (edhe përkundrjet dështimeve) pa bashkëpunim reciprok ndërmjet tyre. Me ndalimin e
armiqësive dhe konfliktit në Bosnjë e Hercegovinë dhe instalimin e misioneve të ndryshme
paqëruajtëse kishte filluar një fazë e re e mardhënieve Nato-EU. Operacioni Althea, misionin
paqeruajtës i BE-së në Bosnje-Hercegovinë, filloi si një operacion i NATO-s. Dorëzimi nga Nato
në BE, në bazë të rekomandimeve - "Berlin Plus" u zhvillua me sukses në dhjetor të 2004, ku Natoja e vazhdonte të kontribojë në këtë operacion për të siguruar planifikimin, logjistikën dhe
mbështetjen e komandës. BE-ja mori kontrollin e misionit të NATO-s me angazhimin e 7000
trupave të veta të ngjashme si ato në misionin Konkordia. Vazhdimi i komunikimit Nato -BE
kryhet nëpërmjet Komiteteve Ushtarake ku Nato-ja ka mbajtur një zyrë në Bosnje për të kryer një
numër të detyrave të veçanta të lidhura në mënyrën të veçantë për të ndihmuar qeverinë në
reformimin e strukturave të saj të mbrojtjes, si dhe mbështetjen e Gjykatës Penale Ndërkombëtare
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për ish-Jugosllavinë. Operacioni Althea mbetet më ambicioz operacionet ushtarake të BE deri më
sot. (Keohane, 1984)
Një rendësi të posaçme në mardhëniet ndërmjet NATO-s dhe EU-së zë edhe rasti i Kosovës. Qysh
prej fillimin të ngjarjeve që tërhoqën vëmëndjen ndërkombëtare, këto dy organizata
ndërkombëtare kanë pasur mardhënie bashkëpunimi shumë të ngushtë. Edhe përkundër
përplasjeve të në interesa të disa anarëve të NATO-s dhe BE-së, prapseprap në angazhimet e tyre
në ndalimin e konfliktit ishin unanim. Intervenimi ushtarak në vitin 1999 në Kosovë nga ana e
NATO-s ishte njëra nga sfidat më të mëdha për këtë organizatë ndërkombëtare por edhe për BE,
gjithashtu për shkak se përfaqësuesit e saj më të lartë kishin detyrat kryesore në bisedimet ndërmjet
palevë në konflkt. (Rees, 1998)
Sekretari i NATO-s asokohe dhe më vonë Përfaqësuesi i Lartë i BE Havier Solana bashkë me
liderët tjerë përendimorë do të kënë rolin vendimtarë në vendimarjen dhe zhvillimin e ngjarjeve të
konfliktit të Kosovës. Pas mbarimit të intervenimit dhe instalimin e misionit paqëruajtës të KFORit dhe UNMIK-ut në Kosovë u krijuan edhe hapsira më të mëdha për zgjerimin e bashkëpunimit
në sfera të tjerë ndërmjet NATO-s dhe BE-së. Një nga konkretizimet e bashkëpunimit do të jetë
vendosja e një pjesë të forcave europiane (ushtarake dhe policore) duke zavendësuar ato të NATOs dhe më në fund pas shpalljes së pavarsëisë dhe kalimit të mandatit të UNMIK-ut edhe
zëvendësimi i këtij misioni me misionin EULEX i cili është mision kryekëput i BE-së por që
bashkëpunon ngushtë në shumë sfera me forcat e ngelura të NATO-s.
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2.2.3 Marëdhëniet bashkëkohore BE – Nato
Këtë periudhë të mardhënieve e karaktërizojnë disa ngjarje në arenën ndërkombëtare të cilan në
shumë sfera i tangojnë mardhëniet ndërmjet NATO-s dhe BE-së. Pas sulmeve teroriste të 11
Shtatorit në Qendërn Tregtare Botërore në New York, bota u përfshi në një ngërç reziqesh dhe
kanosjesh të cilat nuk vinin më nga kërcënues tradicional siç ishin forcat nukleare, bipolarizmi apo
shtetet e “boshtit të së keqes”. Këto kërcënimë kishin një adresë pa vendbanim e cila emrin e kishte
Al-Qaeda. Rrënqethja nga shfaqjet e ndyshme të 9/11 dhe më vonë të sulmeve të Londrës dhe
Madridit, edhe pse këto ndodhën më pas do të jenë pika kthyese në mardhëniet ndërkombëtare dhe
për së pari herë në historikun e organizatave ndërkobëtare agjenda do të jetë e pranueshme për të
gjithë në luftën kundër kësaj të keqe të kohës. Intervenimi në Afganistan nga ana e NATO-s e
udhëhequr nga SHBA-ja dhe Britania e Madhe do të jetë sprova e radhës për përkrahjen nga ana e
UE dhe vendëve tjera. Nuk do ta ketë fatin e ngjajshëm intervenimi në Irak nën pretekstin e
ndjekjes së pjestarëve të Al-Qaeda dhe përkrahëse të saj dhe programit për armë të zhdukjes
masive. Ky intervenim do të kundërshtohet ashpër veçanarisht nga Gjermania dhe Franca dhe për
së pari herë në historikun e mardhënieve ndërkombëtare të dy organizatave ndërkombëtare NatoEU. Kjo mospërkrahje ndërmjet tyre do të manifestohet edhe me protesta dhe demostrime të mëdha
nëpër metropolet e europës kundër këtij intervenimi. Por të përkushtohemi në pjesën e
bashkëpunimit ndërmjet këtyre dy organizatave. Dy organizatat për së afërmi do të tregojë një
nivel të komplementaritetit të mundshëm që mund t’u adresohen sfidave të sigurisë që të përballet
vendet e ndryshme gjat anëtarësimin në të dyja organizatat. Deklarata e Samitit të Rigës të NATOs, e lëshuar më 29 nëntor 2006, ripohon parimet për zhvillimin e marrëdhënieve në mes të UE-së
dhe NATO-s: "Nato-ja dhe UE-ja të ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa strategjike. Ne do të
përpiqemi për përmirësimin e partneritetin strategjik NATO-UE siç është rënë dakord nga të dy
organizatat tona, për të arritur bashkëpunim më të ngushtë dhe më efikas dhe për të shmangur
dyfishimin e panevojshëm, në një frymë të transparencës dhe të respekimit të autonomisë së të dy
organizatave. Një UE e fortë do të kontribuojë në sigurinë tonë të përbashkët". Kjo shte pjesë e
deklaratës së Rigës. Strategjia e Sigurisë Europiane e vitit 2003 përshkruan marrëdhëniet midis dy
organeve: "Marrëveshjet e përhershme UE-NATO ndikojnë në rritjen e aftësive operative të UEsë dhe sigurojnë kuadrin për partneritetin strategjik midis dy organizatave në menaxhimin e
krizave. Kjo pasqyron vendosmërinë tonë të përbashkët për të trajtuar sfidat e shekullit të ri".
(Riga, 21-22 May 2015)
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Më 13 qershor 2007, Bashkimi Europian hapi zyrtarisht Qendrën e Operacioneve të saj
(OpsCentre) në Bruksel. Në përgjigje të shqetësimeve se Qendrës Operative do të kopjoj qendrën
e planifikimit të NATO-s dhe elemente operative komanduese, dhe kështu të paraqesin shpenzimet
e panevojshme dhe të kota e burimeve, Havier Solana, Përfaqësuesi i Lartë i UE-së, theksuan se
qendra e re nuk paraqet dyfishim, por ndarja e punës. Forca e Qendrës Operative, ku z. Solana ka
argumentuar, është në kryerjen e operacioneve të integruara civilo-ushtarake që përfshijnë
bashkërendimin me asetet civile të UE-së, të tilla si policia apo asistencë e Komisionit të
Zhvillimit. Sipas disa kundërshatrëve ky institucion paraqet një “dhomë bosh” të forcave
europiane. Këto janë vetëm disa persijatje në reformimin e UE-së në afrimin e interesave
bashkëpunuese ndërmjet EU-së dhe NATO-s. (Michael, 2007)

2.3

Bashkëpunimi BE – Nato, ndikimi – suksesi – dështimi në zgjidhjen e konflikteve në
fushën e sigurisë

Me terrorizëm kuptojmë metodat dhe mjetet e përjetimit të frikës dhe pasigurisë tek njerëzit përmes
përdorimit të dhunës, me qëllim të arritjes së qëllimeve të caktuara, para së
gjithash,qëllimeve politike kjo sepse shpesh herë terrorizmi përkufizohet si vepër
e dhunës politike. Vet perdorimi i fjales “terrorizëm” përfshine akte të ndryshme të dhunës,
rrezikimit të jetës dhe të drejtave të njeriut si individuale, ashtu edhe kolektive. Për sa i përket
origjinës së fjalës terrorizëm ajo vjen nga fjala franceze “regime de la terreur”.
Atëherë, historia e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe vetë njerëzimi janë njohur shumë herët me
fenomenin e terrorizmit dhe aktiviteteve terroriste. Përgjate dekadave, terrorizmi ka qenë shkaktar
i shqetësimeve dhe problemeve të mëdha për sigurinë dhe paqen ndërkombëtare të shtetëve. Me
terrorizëm si koncpekt nënkuptojmë: kërcënim ose përdorim të dhunës fizike përkundrejt
personave ose pasurive të ndryshme nga persona apo grupe personash pjesëtar të organizatave
terroriste, me qëllim arritjen e objektivave politike, fetare, ideologjike të drejtuara kundër një shteti
ose disa shtetesh.
Terrorizëm Ndërkombëtar nënkupton një aktivitet të përbërë kryesisht nga tri karakteristika të cilat
siҫ thashë më parë, përfshijnë veprime të dhunshme ose akte të rrezikshme për jetën e njeriut e të
cilat shkelin ligjin federal apo atë shtetëror. Terrorizmi ndërkombëtar ka për qëllim : frikësimin
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apo detyrimin e një popullsie civile, ndikimin në politikën e një qeverie me anë të frikësimit apo
detyrimit, të diktojë sjelljen e një qeverie me anë të frikësimit, detyrimit, shkatërrimit në masë,
vrasjeve dhe rrëmbimeve. Terrorizmi ndërkombëtar realisht përbën një nga kërcënimet më serioze
për shtetet kjo ngase, kapërcen çdo kufi gjeografik e kjo ndikon automatikisht ne vështirësi për
reagimin e strukturave të sigurisë ndërkombëtare duke përfshirë edhe Nato-në por edhe BE-në.
Fenomeni i terrorizmit ndërkombëtar është universal për të gjithë globin e kjo e bënë atë ҫështjen
më të diskuturar dhe njëherit shqetësuese për qeveritë e qdo shteti. Një nga aktet e para terroriste
ndërkombëtare ishte ai i Grupit Palestinez, të cilët rrëmbyen një avion udhëtarësh dhe vranë atletët
izraelitë në Lojërat Olimpike të vitit 1972. (Deustche Welle, 2012)
Fenomeni terrorizëm mund të themi që mori hovin e tij më të madh në vitin 1980, e kjo për shkak
të kundërshtimit të politikave amerikane e europiane në Lindjen e Mesme. Dhe nga kjo dalim në
atë që, janë pikërisht shtetet e Lindjes së Mesme si Irani, Iraku, Libia apo Siria ato të cilat kanë
“sponzorizuar” terrorizmin. Këto shtete janë të njohura për besimin dhe fene e tyre ekstremiste
radikale e kjo ka ndikuar që në ditet e sotme kjo të jetë një nga problemet më serioze dhe thelbësore
si në ngjarjet politike por edhe

në marrëdhëniet ndërkombëtare. Teoricientë të ndryshëm

ndërkombëtar theksojnë faktin që: lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar duhet të bazohet në
pengimin dhe moslejimin e organizatave terroriste që të zotërojnë dhe më pas të përdorin armë të
shkatërrimit në masë si armët bërthamore, biologjike dhe kimike pasi që vetëm përmendja e kësaj
mundesia do të ishte tejet e rrezikshme për ekzistencën e njerëzimit. Terrorizmi ndërkombëtar
manifeston dhunën, terrorin dhe vrasjet masive më të përgjakshme në të gjithë popullsinë e globit.
Aktet terroriste organizohen, planifikohen, financohen nga te ashtuquajtura Organizatat Terroriste
Ndërkombëtar, të cilat qëllimin e përbashkët kane vetëm destabilizimin e Rendit Ndërkombëtar.
Por, janë Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare si kjo e NATO-s apo BE-së, ato të cilat janë
të obliguara të bashkëpunojne në fushen e marrëdhënieve ndërkombëtare e kjo për të luftuar
kërcënimin e shfaqur nga terrorizmi ndërkombëtar. Roli i ketyre organizatave dhe mënyra e
veprimit te diplomacisë ndërmjet shteteve në momente krizash apo luftërash është jetik, kjo sepse
bashkëpunimi i ndersjellë ndërkombëtar si në aspektin politik, ekonomik, shoqëror, kulturor e atë
humanitar ruajnë dhe përforcojnë sigurinë, paqen, humanizmin dhe prosperitetin e rendit
ndërkombëtar. (Tirana Observer, 2015)
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2.3.1 Organizatat më të njohura terroriste – Problem global dhe bashkëpunim i
domosdoshëm
Nëse bazohemi në kronologjinë historike, politike, fetare, ideologjike e atë psikologjike terrorizmi
ka një rrugëtim të hershëm. Në fundin e shekullit të XIX dhe fillimin e shekullit të XX u shënuan
aktet dhe sulme të shumta terroriste në SHBA, Indi, Japoni, Perandorinë Osmane. Viti 1914 solli
aktivizimin e grupeve terroriste serbe, te cilat çuan në vrasjen e Arkidukës Franz Ferndinand më
28 qershor 1914 në Sarajevë e kryer nga “Boshnjakët e Rinj”, vrasje kjo e cila shkaktoi fillimin e
Luftës së pare Botërore. Gjermania naziste, Italia fashiste e Bashkimi Sovjetik stalinist, përdorën
vrasjet masive, spastrimet etnike, gjenocidet forma këto të njohura si terrorizmit së pari njerezor e
pastaj shtetëror. Këto fenomene terroriste shtetërore patën vazhdim edhe përgjatë Luftës së Ftohtë
me diktatura ushtarake në Amerikën Latine, Afrikë. Në Lindjen e Mesme, Azi dhe Afrikë lindën
lëvizje nacionaliste kundër ish-vendeve koloniale si Britania e Madhe, Franca dhe gjithashtu luftë
guerile në Indokinë, Algjeri, Kenia, Malajzi, Palestinë, Izrael, Qipro. Në vitet 1960-1970, përveç
grupeve nacionaliste u formuan edhe grupe të motivuara etnikisht dhe ideologjikisht si: Organizata
për Çlirimin e Palestinës, Grupi Bask-ETA, Ushtria Republikane Irlandeze Paraushtarake, Ushtria
e Kuqe, Brigada e Kuqe në Itali.
Dekadat e fundit sulmet terroriste ndërkombëtare kanë qenë të shumta dhe të përgjakshme nga
organizata te ndryshme terroriste ndërkombëtare e sulmet më të njohura të cilat mund t’i
permendim janë:18 prill 1983, shpërthimi i bombës në ambasadën amerikane në Bejrut të Libanit
nga Organizata e Xhihadit Islamik ku ky sulm solli 63 të vdekur dhe 120 të plagosur. Prej 15
korrikut deri me17 tetor 1995, sulme terroriste me bomba në Paris në metro dhe RER nga Grupi i
Armatosur Islam i Algjerisë në Francë ku këto sulme vranë 8 persona dhe plagosën më shumë se
100. 7 gusht 1998, shpërthimi në ambasadën e SHBA-së në Tanzani dhe Kenia, sulmi shkaktoi
224 të vdekur dhe mbi 4000 të plagosur. Më 11 shtator 2001, sulmet terroriste në SHBA ku
aeroplanët e rrëmbyer nga terroristët e Al-Kaedas goditën me 2 aeroplanë Kullat Binjake dhe me
1 aeroplan Pentagonin. Ky sulm shkaktoi 3000 të vdekur. Më 11 mars 2004, në Madrid ndodhi
shpërthimi i bombës në tren, sulmi vrau 191 persona dhe plagosi 1800. Më 7 korrik 2005,
shpërthime të shumëfishta në Londër, sulmet shkaktuan 53 të vdekur dhe 700 të plagosur e most e
numrojmë edhe sulmet të cilat janë bërë ndërmjet vitit 2016–2017 ku them te drejten janë të
hidhura vetëm po ti përmendesh, por për shumicen e këtyre sulmeve ka qenë pikerisht grupi
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terrorist islamik Isis i cili ka marrë përgjegjsinë. Këto sulme kanë ndodhur nga persona individual
por edhe nga grupe njerezish të cilet janë thirrur në emër grupit Isis. Këtu permendim pikerisht
sulmin më të fundit të ndodhur në Las Vegas i cili la shumë persona te vdekur e shumë të tjerë të
lenduar. Organizatat terroriste ndërkombëtare më të rëndësishme në bazë të Departamentit të
Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Byrosë së Kundërzbulimit janë: ISIS - Shteti
Islamik i Irakut dhe Levant i cili vepron kryesisht në Siri, Irak, Libi, Liban dhe Nigeri dhe është
një nder organizatat terroriste më të rrezikshme për sigurinë dhe paqen ndërkombëtare në ditet qe
po që jetojmë. Al-Kaeda është organizata terroriste më e njohur në botë e krijuar nga Osama Bin
Laden në fund të viteve 1980 dhe është e përhapur në Afganistan, Pakistan, Iran dhe Indonezi.
Hamash - Lëvizja e Rezistencës Islamike, e përhapur në Izrael, Bregun Perëndimor, Rripin e
Gazës. Hesbollah - Partia e Zotit është e vendosur në Liban dhe me celula në Afrikë, Azi dhe
Europë. ETA - Atdhe dhe Liri Baske e përhapur në Spanjë në rajonet autonome në veri të vendit.
FARC - Forcat e Armatosura Revolucionare të Kolumbisë, me veprimtari në Kolumbi, Brazil,
Venezuelë dhe Panama. Boko-Haram, i përhapur në Nigeri, Kamerun, Niger dhe Çad. Al-Nusra
Front, e përhapur në Siri dhe Liban.Sulmet terroriste më 7 janar 2015 në Paris në “Charlie Hebdo”
nga Al-Kaeda, ishte akti i cili terhoqi edhe njëherë vëmendjen e jashtëzakonshme dhe nevojën për
bashkëpunim të domosdoshëm ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Aktet terroriste dhe
sulmet që i përkasin kohëve të fundit nga organizatat terroriste ndërkombëtare të ISIS dhe AlKaeda në Afrikën e Veriut dhe Lindjen e Mesme po shtojnë rrezikun e Terrorizmit Ekstremist
Islamik. Përhapja e ISIS në Siri, Irak, Liban, Libi dhe Nigeri po shihen si rreziku më i madhe si
për Europën ashtu per Amerikën. Ndërkaq teoricient të shkencave ndërkombëtare por edhe
organizatat botërore sugjerojnë që: përballimi, izolimi, kontrolli dhe eleminimi i terrorizmit
ndërkombëtar duhet të bëhet vetëm nëse: ka bashkëpunim ndërmjet shteteve, organizatave dhe
institucioneve ndërkombëtare në miratimin dhe respektimin e konventave, marrëveshjeve, ligjeve
ndërkombëtare anti-terrorizëm, kur lind nevoja të ketë luftim të drejtpërdrejtë ushtarak nga ajri,
toka, deti ndaj organizatave terroriste në vendet e origjinës, duhet të ketë vullnet për mbështetje
politike, ekonomike, financiare për shtetet e vogla, të dobëta dhe të rrezikuara nga propaganda e
veprimet terroriste që të drejtohen drejt rrugës perëndimore. Vigjilenca maksimale në të gjithë
territoret e shteteve aleatë në luftën kundër terrorizmit duhet te ekzistoje, me qellim te shfrytëzimit
te agjencive te inteligjencës së shteteve të fuqishme për të marrë informacione mbi sulmet e
mundshme terroriste. Kujdesi dhe kontrolli maksimal në teknologji, informacion dhe luftën
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përkundrejt terrorizmit kibernetik. Bashkëpunimi ndërkombëtar ndërmjet Organizatave të Sigurisë
si fillimisht Nato, e pastaj ato organizata qe veprojne brenda shtetëve europiane si Interpoli apo
Europoli dhe institucioneve të tjera të sigurisë dhe mbrojtjes. Zbatimi dhe respektimi i Konventave
dhe Protokolleve kundër-terrorizmit të OKB-së që janë në fuqi, negocimi dhe implementimi i
Konventa të reja anti-terrorizëm dhe sigurisht miratimi dhe respektimi i Rezolutave të Këshillit të
Sigurimit për përmirësim e sigurisë ndërkombëtare. (Tirana Observer, 2015). Në marrëdhëniet
ndërkombëtare lufta kundër së “keqes” së përgjithshme fitohet me partneritet, bashkëpunim
ndërkombëtar ndërmjet organizatave ndërkombëtare si OKB, BE, NATO, OSBE etj.

2.3.2 Sulmet Kibernetike – Armë “modern” në fushën e sigurisë
Paralajmrimet për sulme kibernetike ndaj kompanive dhe qeverive në mbarë botën, këtë vite kanë
qenë më te pranishme dhe me te shpeshta si kurrë më parë. Këtë temë vendosa ta diskutojë në
mënyrë më specifike nga tema më lartë ku më herët vetëm e përmenda. Këtë vendosa ta bëjë duke
pasë parasysh faktin që: Interneti po integrohet gjithnjë e më shumë në jetën tonë të përditshme.
Qytetarët, korporatat, qeveritë e organizatat e ndryshme paqëruajtëse të botës po bëhen më të
ndërlidhura dhe po përdorin internetin si shtyllë kryesore të komunikimit dhe bashkëpunimit e kjo
po ndikon në zgjerimin e fushës se sulmeve për qëllime keqdashëse kriminale. Është pikërisht
Nato, organizata e cila ka konstatuar se kohëve të fundit është shënuar një rritje prej 60% të
incidenteve kibernetike. Njëherit ka vlerësuar se këto sulmet po bëhen kërcenim ҫdo herë e më i
madh. Pikerisht, per shkak të këtyre rritjeve Nato po punon në zhvillim të mëtejshem në mbrojtje
kibernetike. Sipas Stoltenberg, Nato ka njohur sulmet kibernetike si sektor operacional, së bashku
me ato tokësore, detare dhe ajrore e në anen tjeter edhe aleatët e NATO-s janë përkushtuar për
përmirësim të mbrojtjeve të tyre në rast të sulmeve kibernetike. Ekspertet e NATO-s kanë bërë të
ditur që, incidentet kibernetike përfshijnë sulme direkte dhe rastet ku kompjuterët janë infektuar
me viruse, me ç’rast ka pasur pengesa në punën e tyre, për shkak të konfigurimit të keq.
Ndërkaq shtetet të cilat janë më të prekura nga këto sulme janë: Mbretëria e Bashkuar dhe Rusia.
Një organizatë akoma e panjohurë kjo ndoshta për shkaqe konfidencialiteti mes shtetëve apo
organizatave ka krijuar nje virus te njohur si “ransomëare” i sulmon duke mbyllur monitorët e
kompjuterëve me një mesazh, ku për çeljen e sistemit kërkohen “bitcoins” - valutë online në vlerë
27

prej 300 dollarë amerikanë. Edhe pse ka pasur raste ku njerezit kanë rënë pre e këtij mashtrimi,
nje numer i madh i njerëzve nuk kanë paguar asgje e kjo ka bërë që kjo organizatë kriminale të
mos përfitoje ndonë shumë të madhe të hollash. Fakt tjeter shqetësues për Britanine e Madhe si
shkak i sulmeve kibernetike ka qenë ndikimi në shërbimet shëndetësore të Britanise e si pasoj e
kësaj, u ndaluan shërbimet në më shumë se 45 qendra shëndetësore, përfshirë spitalet e Shërbimit
Shëndetësor Kombëtare të Britanisë. Sulmet kibernetike janë të pranishme më së shumti në
aspektin financiar, e kjo ka bërë që një numër i konsiderueshëm i bankave në Evropë të preken
nga këto sulme më që rast ato kanë krijuar strategji të duhura për arsye se ato kanë mësuar përmes
përvojës kur kanë qenë objektivi numër një i krimit kibernetik. Kërkohet dhe është i nevojshem
bashkëpunim ndërmjet organizatave ndërkombëtare e fuqive botërore në këtë aspekt pasi që siҫ
thashë më parë Interneti apo aplikacionet e ndryshme po ndikojnë drejtëpërdrejtë në jetën e
përditshme të ҫdo njeriu në ҫdo cep të botës.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Bashkëpunimi ndërmjet NATO-s dhe BE-së, nëpër faza të ndryshme kohore siҫ pamë përgjatë
shtjellimit të kapitujve të mësipërm ka qenë i ndryshëm. Kjo deri në periudhën e formimit të dy
organizatave të ndryshme, ku shumë njohës dhe studiues të problematikës së mardhënieve
ndërkombëtare i komentojnë si përplasje, rivalitet apo dualizëm. Shkaqet për këtë përfundim janë
të shumta dhe ne i laboruam me siper gjerë e gjatë, ku si përfundim ne do të mundohemi të japim
një konkulizon të qartë rreth asaj se si kanë ndikuar këto ngjarje përgjate periudhave kohore, apo
konkretisht, pyetjes së ciles jemi munduar t’i gjejmë përgjigje për të cilën edhe është ngritur ky
punim: se sa ka ndikuar, qfarë të arriturash ka bërë, cilat janë ngecjet dhe si po vazhdon
bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy aleancave botërore, BE – Nato.
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METODOLOGJIA

Gjatë hulumtimit do të përdor metoda dhe teknika të hulumtimit të cilat mendoj se janë në
përputhje të plotë me metodologjitë më moderne të kërkimit shkencor. Për këtë punim do
të përdor disa metoda shkencore.
•

Metoda Analitike – nëpërmjet kësaj metode do të analizoj dokumentet strategjike,
literaturën dhe burime të ndryshme të cilat ndërlidhen me çështjejen në fjalë

•

Metoda Komparative – me anë të kesaj metode do të bëj krahasimin ndërmjet progresit të
institucioneve relevante vendore me institucionet e vendeve fqinje dhe atyre
ndërkombetare

•

Metoda deskriptive/ historike: do më shërben t’i qasem çështjejes në mënyrë kronologjike
Poashtu do të shqyrtohen edhe materiale relevante në këtë drejtim.
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Faza e parë e marrëdhënieve ndërmjet NATO-s dhe BE-së, mund të karakterizohet si afrim i këtyre
dy organizatave dhe bisedime, gjegjësisht, unifikim të qëndrimeve për shumë probleme të sferave
të ndryshme. Përderisa, faza e dytë në mardhëniet ndërkombëtare edhe pse shumë kush mund t’i
komenton si bashkëpunim për shumë shkaqe të vendimarjeve të ndryshme për situata nga më
delikatet, prapseprap me një dozë rezervë mund të thuhet se BE-ja ka potencile të largohet nga një
bashkëpunim më i intesifikuar, kjo për shkaqe të interesave të ndyshme të anëtarve të NATO-s
dhe BE-së të cilat janë në kundërshtim ndërmjet tyre në disa pyetje.
Demonstrimi më i mirë për këtë konstatim, siҫ pamë është fakti i mospërputhjes së mendimeve në
angazhimin e trupave të NATO-s në Afganistan dhe zgjerimi i ndikimit të BE-së në këtë sferë në
proporcion me atë amerikan.Por pavarësisht kësaj, marëdhëniet BE-Nato mund ti krahasojmë si
marëdhënie bashkëpunimi dhe shumë të suksesshme.
Nga një raport i samitit të Pragës, Rigës dhe një Plani Aksion të cilet përmendem më siper në
menyrë më të detajuar, mund të shihen qartë disa principe kyçe në ndërtimin e mardhënieve
ndërmjet NATO-s dhe BE-së, siç janë: Roli i NATO-s është esencial dhe forum primarë për
diskutim strategjik në arenën transatlantike, Roli i BE-së është vital në fushën e sigurisë
transatlantike por edhe mund të rekomandojmë që, relacionet ndërmjet NATO-s dhe BE-së nuk
duhet të jenë vetëm të sferës së ndarjes së punës civilo-ushtarake. Për momentin mardhëniet
ndërmjet BE-së dhe NATO-s mund t’i karakterizojmë si të shkëlqyera, me tendencë të
përmirësimit në sfera të ndryshme. Por, si ne ҫdo fushe edhe këtu hasim pesimistë të atillë që
mendojnë se këto mardhënie në të ardhmen do të paraqesin një rivalitet jo vetëm në sferën
ekonomike por edhe në atë të sigurisë, me theks te veҫante në importin e sigurisë-kyçjen në
misionet paqëruajtëse edhe jashtë Europës, si psh. në vende të ndryshme të Afrikës. Ndërkaq, neve
si shoqëri na ngelet që të shohim se si do të vijojnë këto mardhënie në të ardhmen edhe përkundër
tendencave nga anë të ndryshme, por ajo ҫka mund të bëjmë është edhe të mundohemi të ofrojmë
rekomandime apo udhëzime në përmirësimin e kësaj fushe.
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